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ABSTRAKT
Ky punim analizon mënyrat në të cilat misionet paqeruajtëse të Organizatës së Kombeve të
Bashkuara ndikojnë në përparimin demokratik dhe qëndrueshmërinë e paqes në shtetet e pas
luftës. “Konsiderohet se pas një konflikti, misionet paqeruajtëse të OKB-së garantojnë siguri
dhe krijojnë stimuj relevant për aktorët e përfshirë për të fashitur dallimet përmes mjeteve
demokratike” (Joshi, 2013). Ky punim synon të argumentoj se misionet paqeruajtëse
ndihmojnë në fillimin e një procesi demokratik të tillë që rivalët e mëparshëm mund të
kërkojnë qasje në pushtet dhe burime, pa përdorur konfliktet e armatosura. Për të arritur në
këtë përfundim, punimi ekzaminon nëse paqeruajtja e OKB-së arriti të nxisë përparimin
demokratik në shtetet e pasluftës dhe nëse ky progres demokratik do të kontribuonte në
qëndrueshmërinë e paqes. Punimi përbëhet nga V kapituj. Në kapitullin e parë bëhet shtrimi i
problemit dhe argumentohet për rëndësinë e trajtimit të kësaj teme. Kapitulli i dytë trajton
metodologjinë dhe relevancën e përzgjedhjes së qasjeve të caktuara metodologjike për
analizimin e të dhënave, aty shtrohen edhe pyetjet kërkimore të cilave punimi mëton t’ju jep
përgjigje argumentuese. Në kapitullin e tretë trajtohet ideja e shfaqjes së misioneve
paqeruajtëse dhe evoluimi i tyre gradual në përputhje me rrethanat politike globale. Rastet
studimore, sukseset dhe dështimet e tyre, trajtohen në kapitullin e katërt.
Fjalët kyçe: paqëruajtja, paqëndërtimi, konflikti, konsolidimi shtetëror.
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1. HYRJE
Në këtë punim, do të analizojmë rolin e misioneve paqeruajtëse të Organizatës së Kombeve
të Bashkuara dhe funksionin e misioneve paqeruajtëse në marrëdhëniet ndërkombëtare.
Paqeruajtja e Kombeve të Bashkuara është një nga mjetet kryesore në dispozicion të
organizatës ndërkombëtare. Kombet e Bashkuara mbështesin idenë se paqeruajtja është
provuar të jetë një nga mjetet më efektive në dispozicion të Organizatës për të ndihmuar vendet
pritëse të ecin në rrugën e vështirë të transformimit nga konflikti në paqe.
Siç do ta shohim edhe në shtjellim të kësaj teme të diplomës, paqeruajtja e Kombeve të
Bashkuara ka qenë një ndër politikat më të rëndësishme të politikës së jashtme amerikane,
pasi ka qenë e përfshirë si aktorë dhe faktor relevant në gjithsej 69 misione paqeruajtëse që
nga viti 1948. Në fillim të historisë së sajë, paqeruajtja ishte një agjendë aktive, që punonte në
të gjithë botën (si në Palestinë, Izrael, Kore, Egjipt, Republikën Demokratike të Kongos etj.).
Fillimisht do të nisim me një shqyrtim të Kartës së Kombeve të Bashkuara sa i përket
paqeruajtjes. Në këtë kuadër do të shqyrtojmë se si paqeruajtja u bë pjesë shumë e rëndësishme
e Kombeve të Bashkuara, si një ndër organizatat me të rëndësishme ndërkombëtare me shtrirje
globale. Në kuadër të analizës së literaturës dhe zhvillimit historik të paqeruajtjës do të
trajtohet edhe pjesa e evoluimit të misioneve paqeruajtëse të Organizatës së Kombeve të
Bashkuara.
Në kuadër të këtij punimi do të ndajmë misionet e suksesshme dhe të dështuara të Organizatës
së Kombeve të Bashkuara. Me anë të këtij punimi gjithashtu do të mundohem të sqarojë shumë
nga vështirësitë me të cilat Kombet e Bashkuara përballen kur ndërhyjnë në një konflikt me
qëllim të ndaljes së konfliktit, ruajtjes së paqes apo dhe ndërtimit të paqes. Përveç kësaj,
punimi gjithashtu përmban analizimin e aftësisë së Organizatës së Kombeve të Bashkuara për
të vepruar, financuar, bashkëpunuar dhe koordinuar

misionet paqeruajtëse. nga shumë

studiues konsiderohet se ekziston një diskrapancë në mes të teorisë dhe praktikës sa i përket
potencialit të OKB-së për të vepruar në ndaljen e një konflikti apo edhe ruajtjen e paqes. Në
këtë kontekst, është konstatuar se “aftësia e Organizatës së Kombeve të Bashkuara për t'iu
përgjigjur konfliktit në teori është e pakufishme; megjithatë, ajo është e kufizuar nga realiteti
i veprimit brenda burokracisë së madhe të Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe shteteve
1

anëtare që kanë interesa kombëtare konkurruese” (Pushkina & Maier, 2012).
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
2.1 Ideja dhe historiku i misioneve paqeruajtese të OKB
Paqeruajtja nga Kombet e Bashkuara është një rol i Departamentit të Operacioneve
Paqeruajtëse si "një instrument unik dhe dinamik i zhvilluar nga organizata si një mënyrë për
të ndihmuar vendet e grisura nga konflikti për të krijuar kushte për paqe të qëndrueshme"
(United Nations Peacekeeping, 2018). Janë të dallueshme krijimi i paqes, paqebërja dhe
zbatimi i paqes, edhe pse Kombet e Bashkuara pranojnë që të gjitha aktivitetet janë "të
përforcuara reciprokisht" dhe që mbivendosja mes tyre është e shpeshtë në praktikë.
Paqeruajtësit monitorojnë dhe vëzhgojnë proceset e paqes në zonat pas konfliktit dhe
ndihmojnë ish-luftëtarët në zbatimin e marrëveshjeve të paqes që mund të kenë nënshkruar.
Një ndihmë e tillë vjen në shumë forma, duke përfshirë masat për ndërtimin e besimit,
aranzhimet për ndarjen e pushtetit, mbështetjen elektorale, forcimin e sundimit të ligjit dhe
zhvillimin ekonomik dhe social. Në përputhje me rrethanat, paqeruajtësit e Kombeve të
Bashkuara (shpesh të referuara si Beretat ose Helmetat Blu) mund të përfshijnë ushtarë,
oficerë të policisë dhe personel civil. Shumica e këtyre operacioneve janë themeluar dhe
zbatuar nga vetë Kombet e Bashkuara, me trupa që shërbejnë nën kontrollin operacional të
OKB-së. Në këto raste, paqeruajtësit mbesin anëtarë të forcave të tyre përkatëse të armatosura
dhe nuk përbëjnë një "ushtri të OKB-së" të pavarur, pasi OKB-ja nuk ka një forcë të tillë. “Në
rastet kur përfshirja e drejtpërdrejtë e OKB-së nuk konsiderohet e përshtatshme apo e
mundshme, Këshilli autorizon organizatat rajonale siç është Organizata e Traktatit të
Atlantikut të Veriut (NATO), Komunitetin Ekonomik të Shteteve të Afrikës Perëndimore, ose
koalicionet e vendeve të vullnetshme për të ndërmarrë detyra të paqeruajtjes” (Nau, 2014).
Kur shikohet historia e Kombeve të Bashkuara dhe zhvillimi i operacioneve paqeruajtëse të
OKB-së, bëhet e qartë se idetë e paqeruajtjes që ishin vendosur në vitet e para të organizimit
nuk ishin identike me atë se si u afrua puna paqeruajtëse në dekadat pasuese. Në arenën
paqeruajtëse, karakteri i misioneve të Kombeve të Bashkuara po ndryshon. Për shembull, më
shumë se 20% e misioneve të OKB-së të nisura që nga viti 1998 kanë qenë në përgjigje të
konfliktit mes dy shteteve, llojin për të cilin fillimisht kishin planifikuar themeluesit e OKBsë. Shumica e operacioneve tjera të OKB-së kanë qenë në përgjigje të konfliktit të brendshëm.
3

Termat si "paqeruajtja", "operacionet e mbështetjes së paqes" dhe "operacionet e paqes"
përdoren përgjithësisht për t'iu referuar misioneve dhe operacionet që bien ndesh me luftën
ushtarake mes armiqve të qartë që mund të identifikohen.
Qëllimi kryesor i misioneve paqeruajtëse ishte mbikëqyrja dhe monitorimi i një armëpushimi.
Operacionet e paqes nuk kishin objektiva ushtarake, u ndaluan nga luftimet aktive, ishin të
vendosura në kundërshtim me elementët armiqësor, dhe ishin në pajtueshmëri të negociatave
dhe jo të luftës. Dallimi midis sigurisë kolektive dhe gjeneratës së parë të paqeruajtjes qëndron
në mbështetjen e tyre mbi forcën dhe pëlqimin përkatësisht.

2.2 Paqeruajtja në Kartën e Kombeve të Bashkuara
Karta e Kombeve të Bashkuara i jep Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara fuqinë
dhe përgjegjësinë për të ndërmarrë veprime kolektive për të ruajtur paqen dhe sigurinë
ndërkombëtare. Për këtë arsye, bashkësia ndërkombëtare zakonisht i drejtohet Këshillit të
Sigurimit për autorizimin e operacioneve paqeruajtëse. Këshilli i Sigurimit i OKB-së ka një
numër të kapaciteteve brenda Kartës së Kombeve të Bashkuara. Në kapitullin VI, Kombet e
Bashkuara mund të përdorin mjete jo-ushtarake për t'i dhënë fund konflikteve të
marrëdhënieve ndërkombëtare midis vendeve apo aktorëve. Kapitulli VII i Kartës së Kombeve
të Bashkuara lejon sanksionet apo veprimet ushtarake përsëri ndaj atyre shteteve të cilat
pengojnë sigurinë ndërkombëtare.
Megjithatë, “me evoluimin e Kombeve të Bashkuara gjithashtu ka pësuar transformim
progresiv edhe zhvillimi i operacioneve paqeruajtëse të Kombeve të Bashkuara”(Charter of
the United Nations, 2018). Paqeruajtja e Kombeve të Bashkuara është kuptuar si një
komponentë kritike ndaj veprimeve të organizatës, studiuesit kanë shpjeguar se "mungesa e
një baze të qartë ndërkombëtare kushtetuese e bën të vështirë përkufizimin konsensual të
paqeruajtjes, veçanërisht për shkak se operacionet paqeruajtëse janë improvizuar në përgjigje
të kërkesave specifike të konflikteve individuale"(Weiss dhe të tjerë, 2014).
Pra, duke pasur parasysh zymtësinë e përkufizimit të paqeruajtjes, si e definojnë Kombet e
Bashkuara paqeruajtjen? Përkufizimi i ndjeshëm mbi paqeruajtjen nga ish-nënsekretari i
përgjithshëm i OKB-së, Marrack Goulding: “Operacionet në terren të Kombeve të Bashkuara
4

në të cilat personeli ndërkombëtar, civil dhe / ose ushtarak, vendoset me pëlqimin e palëve
nën Komandën e Kombeve të Bashkuara për të ndihmuar në kontrollin dhe zgjidhjen e
konflikteve aktuale ose të mundshme ndërkombëtare ose konfliktet e brendshme që kanë një
dimension të qartë ndërkombëtar "(The Telegraph, 2018).

2.3 Financimi i misioneve paqeruajtëse të OKB-së
Neni 17 i Kartës së Kombeve të Bashkuara thotë se vendet duhet të paguajnë detyrimet e tyre
të OKB-së, të cilat përfshijnë kontributet për ruajtjen e paqes. Sa i përket mënyrës së
kontribuimit, “Asambleja e Përgjithshme ndan shpenzimet paqeruajtëse bazuar në një shkallë
të veçantë të vlerësimeve sipas një formule komplekse që vetë shtetet anëtare e kanë vendosur.
Kjo formulë merr në konsideratë, ndër të tjera, pasurinë ekonomike relative të shteteve
anëtare, me pesë anëtarët e përhershëm të KS që kërkohen të paguajnë një pjesë më të madhe
për shkak të përgjegjësisë së tyre të veçantë për ruajtjen e paqes dhe sigurisë
ndërkombëtare”(United Nations,2018).
Sipas OKB-së, buxheti për misionet paqeruajtëse të Kombeve të Bashkuara nga qershori 2016
deri në vitin 2017 ishte 7.87 miliardë dollarë. Përdorimi i parave varet nga ajo që nevojitet për
atë operacion paqësor të Kombeve të Bashkuara. Vetë ushtarët paguhen fillimisht nga shteti i
tyre, dhe më pas OKB-ja ofron rimbursim në vend, me rreth 1.332 dollarë çdo muaj për çdo
ushtar. Vëllimi i paqeruajtjes së Organizatës së Kombeve të bashkuara nuk mund të arrijë, për
një kohë të paktën, në nivelet e vitit 1995, kur ka pasur rreth 60 mijë helmeta blu të vendosura
në të gjithë globin. “Për periudhën më të gjatë të atij viti Britania ishte kontribuuesi më i madh
i trupave në ato operacione. Burrat dhe gratë britanike u shpërndanë anembanë globit në
operacione paqeruajtëse nga Bosnja në Gjeorgji dhe nga kufiri i Irakut-Kuvajt me Qipron dhe
Angolën”(Weston, 1996). Mijëra të tjerë u vendosën në mbështetje të operacionit të OKB-së
në ish-Jugosllavi, duke përfshirë këtu edhe Organizatën e Traktatit të Atlantikut të Veriut dhe
operacionet e Bashkimit Evropian Perëndimor në zonë. Personeli britanik, megjithatë, ende
gjendet në 6 operacione paqeruajtëse të OKB-së.
Përveç kësaj, si një anëtar i përhershëm i Këshillit të Sigurimit, Mbretëria e Bashkuar luan një
rol kryesor në drejtimin politik të operacioneve të OKB-së. Është gjithashtu, natyrisht, një
5

kontribuues i madh financiar. “10 ofruesit më të mëdhenj të kontributeve në operacionet
paqeruajtëse të Kombeve të Bashkuara për vitin 2017”(United Nations Peacekeeping, 2018),
janë siç shihen në tabelën e mëposhtme:

Tabela 1. Shtetet kontribuuese financiare të operacioneve paqeruajtëse (United
Nations Peacekeeping, 2018)
Renditja e shteteve sipas kontributit financiar në operacionet
paqeruajtëse
Nr. Shteti

% e kontribuimit

1

Shtetet e Bashkuara të Amerikës

28.47 %

2

Kina

10.25 %

3

Japonia

9.68 %

4

Gjermania

6.39 %

5

Franca

6.28 %

6

Mbretëria e Bashkuar

5.77 %

7

Federata Ruse

3.99 %

8

Italia

3.75 %

9

Kanadaja

2.92 %

10

Spanja

2.44 %

2.4 Evoluimi i operacioneve paqeruajtëse të kombeve të bashkuara nga paqëruajtja, tek
paqendërtimi
Për shkak të konflikteve të ndryshme dhe kuptimit të paqeruajtjes, operacionet paqeruajtëse
6

të Kombeve të Bashkuara kanë ndryshuar në aspektin e qasjes dhe mandatit. Fillimisht, ideja
e operacioneve paqeruajtëse të Kombeve të Bashkuara ishte të siguronte që situata aktuale në
lidhje me një konflikt të ruhej. Për më tepër, misionet paqeruajtëse të Kombeve të Bashkuara
shpesh kanë shërbyer në dy funksione: respektimi i paqes (që është, monitorimi dhe raportimi
mbi mirëmbajtjen e armëpushimit) dhe mbajtja e paqes (sigurimi i një tamponi ndërpozicionues midis luftëtarëve dhe krijimi i zonave të çarmatimit " (Weiss dhe të tjerë, 2014).
Megjithatë, rastet më të fundit të paqeruajtjes së OKB-së tregojnë qartë evolucionin e mandatit
të organizatës dhe veprimtarive të tyre. Misionet paqeruajtëse në dekadat e fundit janë shumë
më të mëdha në fushëveprimin dhe kompleksitetin që përfshijnë jo vetëm monitorimin e
armëpushimit, por edhe një ose më shumë nga funksionet e mëposhtme: shpërndarja e
ndihmës humanitare, mbrojtja e popullatës civile, përgatitja e monitorimit të zgjedhjeve dhe
riatdhesimi i refugjatëve. Evolucioni i paqeruajtjes shpesh përshkruhet në terma të
gjeneratave. Prandaj, paqeruajtja tradicionale përmendet si gjenerata e parë; paqeruajtja
shumëdimensionale në vitet e hershme deri në mesin e viteve 90 është referuar si gjenerata e
dytë; pas Marrëveshjes së Paqes të Dejtonit dhe përvoja e vështirë e OKB-së në operacionet e
mbështetjes së paqes në Bosnje u përmendën shkurtimisht si gjenerata e tretë; operacionet
komplekse shumëdimensionale pas mijëvjeçarit konsiderohen si paqeruajtje e gjeneratës së
katërt.
Ndërsa ky dallim konceptual mund të jetë i dobishëm, ai kryesisht shërben për të qartësuar
tendencat dhe qasjet e përkohshme, të cilët vazhdojnë të ndikojnë në operacionet e OKB-së.
Paqeruajtja mbetet një punë në vazhdim, me presion të vazhdueshëm për t'u përshtatur dhe
modernizuar. Zhvilluar si reagim ndaj krizës, ajo vazhdon të zhvillohet në përgjigje të krizave
të reja dhe, nga një proces i vazhdueshëm reformash i nxitur kryesisht nga sfidat e
vazhdueshme. Megjithëse siguria kolektive ishte parimi i organizimit qendror në formimin e
Kombeve të Bashkuara, ai u tregua si një qëllim i pakapshëm kur konkurrenca e madhe e
pushtetit tejkaloi përpjekjet për të zhvilluar një sistem më bashkëpunues. “Paqeruajtja u ngrit
kryesisht nga një nevojë urgjente për të menaxhuar konfliktet e dhunshme. Dy përgjigje
inovative të OKB-së ishin në zhvillimin e vëzhguesve ushtarakë të paarmatosur (Ballkani në
vitin 1947) dhe përdorimi i forcave të armatosura shumëkombëshe (Kriza Sinai / Suez më
1956)”(Durch, 1993). Gjatë tetëmbëdhjetë viteve të fundit, paqeruajtja gjithashtu u bë shumë
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më shumëkombëshe dhe shumëkulturore. Numri i shteteve anëtare që kontribuojnë me
personelin dhe burimet kërceu nga grupet e vogla të 26 kontribuuesve tradicional të trupave
për të përfshirë mbi 100 vende. Kontribuesit dominues të trupave paqeruajtëse të OKB-së
gjithashtu ndryshuan dukshëm si shtete anëtare nga hemisfera jugore, veçanërisht Azia dhe
Afrika morën rolin udhëheqës. “Në vitin 2009, dhjetë kontribuuesit më të mëdhenj të
paqeruajtjes së OKB-së janë Pakistani, Bangladeshi, India, Nigeria, Nepali, Ruanda, Gana,
Jordania, Uruguai dhe Italia” (Human Development Report 2009).
Rreziqet e pjesëmarrjes në operacione komplekse shumëdimensionale gjithashtu janë rritur.
Ndërsa personeli që punon në zonat e ashpra të luftës gjithmonë përballet me një incident më
të lartë të aksidenteve dhe sëmundjeve, numri i veprimeve keqdashëse që çojnë në vdekje u
rrit në 127 paqeruajtës në 1993, 71 në 1994, 34 në 1995 dhe rifilluan përsëri në 2003 me 30
dhe 25 në 2005. Pasi që policia civile (CIVPOL) u bë e domosdoshme në shumicën e
operacioneve, u bë kritike për të tërhequr dhe trajnuar mijëra individë brenda shërbimeve
policore kombëtare. Deri në vitin 2001, kjo përpjekje ka krijuar mbështetje dhe njohje më të
gjerë të Vendeve Kontribuuese të Policisë (PCC).
Në mënyrë të ngjashme, prioritet më i lartë iu akordua përgatitjes së një numri shumë të madh
të paqeruajtësve civilë, duke udhëhequr të dy vendet anëtare dhe OKB-në për të zhvilluar listat
e personelit të thirrur, me aftësi dhe trajnim të duhur për të plotësuar pozicione të shumta në
operacione në mbarë botën. “Ndërsa gjerësisht e konsideruar si kosto-efektive, operacionet
paqeruajtëse të OKB-së nuk janë aq të lira sa një numër i madh njerëzish duhet të përgatiten,
të transportohen ose të vendosen në vende të largëta, të strehohen, të ushqehen të qëndrueshëm
dhe të pajisur për të punuar dhe të kalojnë nëpër zona të mëdha” (Global Observatory, 2018).
2.5 Ndarja e misioneve në gjenerata
Gjatë një periudhe gjashtëdhjetëvjeçare, paqeruajtja u përshtat me ndryshimet në sistemin
global dhe modelet e reja të konfliktit të armatosur. Operacionet paqeruajtëse të OKB-së
fillimisht ishin konceptuar për të mbajtur dhe menaxhuar luftërat ndërshtetërore, të cilat kishin
potencialin për t'u bërë konflikte globale. Në një epokë me rrezikshmëri të shënuar nga
konkurrenca e Luftës së Ftohtë mes dekolonizimit të dhunshëm dhe luftimeve të
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vetëvendosjes, ishte e domosdoshme të paktën të kufizohej përfshirja e dy pushteteve
dominante.
Një objektiv qendror, por rrallë i pranuar zyrtarisht, ishte të frenonte përshkallëzimin e
luftërave më të vogla në një luftë më të madhe. “Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së Dag
Hammarskjold dhe Presidenti i Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së Lester Pearson
përcaktuan 3 parimet themelore të paqeruajtjes, të cilat do të qëndronin deri në mesin e viteve
1990: pëlqimin e palëve në konflikt, moszbatimi i forcës, përveçse në vetë-mbrojtje,
neutraliteti politik, paanshmëria, përkushtimi ndaj mandatit dhe legjitimiteti i sanksionuar dhe
i përgjegjshëm në Këshillin e Sigurimit” (Ramsbotham, Miall & Woodhouse, 2011). Forcat
paqeruajtëse të OKB-së u përdorën për të monitoruar kufijtë dhe për të krijuar zona buferike
pas marrëveshjeve të armëpushimit. Këto misione ishin kryesisht të përbëra nga ushtarë të
armatosur lehtë në kontigjentet kombëtare të trupave të siguruara nga shtetet e vogla, të mesme
dhe neutrale. Duke përfaqësuar vullnetin e kombinuar të Këshillit të Sigurimit të OKB-së,
kontigjentet shumëkombëshe zakonisht u vendosën menjëherë në një zonë midis palëve
kundërshtare për të monitoruar dhe raportuar mbi aktivitetet e tyre duke shërbyer si një
pengesë për të frenuar armiqësitë e mëtejshme.
Kontribuuesit tradicionalë të trupave në këtë epokë ishin një grup relativisht i vogël i rreth
njëzet e gjashtë shteteve anëtare. Shumica e pjesëmarrësve u ofruan nga vendet në hemisferën
veriore. Paqeruajtësit tradicional si paqeruajtësit e gjeneratës së parë nga gjashtë të tilla që
përfshihen në konceptin e evoluimit të operacioneve nuk kërkuan zgjidhje politike, por punuan
për të krijuar kushte të favorshme për vendbanimet politike. Përpjekjet për paqebërje u
menaxhuan nga zyrtarë të lartë të OKB-së dhe nga diplomacia midis qeverive me aftësi për të
ndikuar ato qeveri të përfshira në një konflikt serioz. Duke qenë se paqeruajtja shihej vetëm
si prioritet i sigurisë globale, rrallë ndikoi në planifikimin e sigurisë ndërkombëtare ose në
prioritetet e mbrojtjes kombëtare. Shtetet anëtare me forca të armatosura të avancuara
vazhduan të përgatiten për të luftuar ose për të penguar luftën, duke kufizuar vëmendjen,
burimet dhe mbështetjen e caktuar për ruajtjen e paqes.
Gjatë tridhjetë viteve të para, ka pasur pak përpjekje serioze për të konsoliduar ekspertizën
ose për të ndërtuar një themel të fortë profesional brenda shteteve anëtare. Përpjekjet për të
përgatitur, trajnuar dhe zhvilluar doktrinën specifike për paqeruajtjen e OKB-së ishin në një
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farë mënyre sporadike. Në mënyrë të ngjashme, nuk kishte mbështetje të mjaftueshme
financiare dhe politike për të bërë më shumë për të institucionalizuar përpjekjet lidhur me
OKB. Një model tradicional i përgjigjes do të haste rrethana shumë të ndryshme pas Luftës së
Ftohtë; konflikte gjithnjë e më komplekse që nuk ishin parashikuar e as nuk ishin përgatitur.
Megjithatë paqeruajtja tradicionale do të mbijetonte dhe do t'i përshtatej sfidave të reja
ndërshtetërore, ndërsa një qasje e re për paqeruajtjen u zhvillua nën presion të madh për të
trajtuar atë që fillimisht dukej të ishte një ndryshim dramatik në modelin e konfliktit të
armatosur.
Gjenerata e dytë e operacioneve paqeruajtëse quhet Paqeruajtja bashkëkohore e Kombeve të
Bashkuara ose Paqeruajtja komplekse shumëdimensionale, e cila u ngrit në përgjigje të
kërkesave shtesë të konflikteve të dhunshme ndërshtetërore dhe luftërave civile brenda
shteteve të dobëta që vuanin nga betejat e identitetit, burimeve dhe pushtetit. Konteksti
strategjik për paqeruajtjen e OKB-së u zhvendos papritur në fillim të viteve '90, duke nxitur
një ndryshim organizativ në operacione komplekse "shumëdimensionale" të dizajnuara për të
siguruar zbatimin e marrëveshjeve gjithëpërfshirëse të paqes dhe për të ndihmuar në hedhjen
e themeleve për paqe të qëndrueshme.
I liruar nga kufizimet e detyrueshme të rivalitetit super-fuqi në një periudhë bashkëpunimi të
pashembullt, Këshilli i Sigurimit autorizoi operacione më të mëdha dhe komplekse me
mandate të zgjeruara për të zbatuar detyrë gjithnjë e më të plotë. Me një gamë më të gjerë të
objektivave, operacionet e OKB-së u bënë menjëherë shumëfunksionale. Shumëllojshmëria e
detyrave u zgjerua së pari për të përfshirë objektivat e sigurisë, humanitare dhe politike.
Objektivat e zhvillimit mjedisor dhe socio-ekonomik u shtuan pasi nevoja për përgjigje edhe
më të plota u bë gjithnjë e më e dukshme. Kjo gamë më e gjerë e objektivave kërkoi gjithashtu
një qasje të re shumëdimensionale që përfshinte civilët dhe policinë, si dhe pjesëmarrësit
ushtarakë. Duke pasur parasysh larminë e tillë, ajo u bë e rëndësishme për të zhvilluar një
unitet të përpjekjes dhe qëllimit midis pjesëmarrësve të ndryshëm. Një numër më i gjerë i
paqeruajtësve tani ndërmarrin një larmi të madhe të detyrave kërkuese, duke ndihmuar në
ruajtjen e sigurisë, rivendosjen e rendit dhe ligjit, monitorimin e të drejtave të njeriut,
ndërtimin e institucioneve të qëndrueshme të qeverisjes, koordinimin e zgjedhjeve,
reformimin e sektorit të sigurisë, çarmatimin, riintegrimin e ish luftëtarëve.
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Departamenti i OKB-së për Operacionet Paqeruajtëse raporton se megjithëse ushtria mbetet
shtylla kurrizore e shumicës së operacioneve paqeruajtëse, shumë fytyra të paqeruajtësve tani
përfshijnë administratorë dhe ekonomistë, oficerë policie dhe ekspertë ligjorë, de-minatorë
dhe vëzhgues, vëzhgues të të drejtave të njeriut dhe specialistë në çështjet civile dhe qeverisje,
punëtorë humanitare dhe ekspertë në komunikimet dhe informacionin publik. Në varësi të
mandatit të tyre, tani mund të kërkohen misionet komplekse shumëdimensionale paqeruajtëse
për:
•

Të parandaluar shpërthimin e konfliktit ose përhapjen e konfliktit përtej kufijve;

•

Stabilizimin e situatave të konfliktit pas një armëpushimi, për të krijuar një mjedis për
palët që të arrijnë një marrëveshje paqësore të qëndrueshme;

•

Të ndihmojë në rivendosjen e rendit dhe ligjit dhe proceseve të duhura gjyqësore;

•

Monitorimin dhe këshillimin për të drejtat e njeriut dhe të drejtën humanitare
ndërkombëtare bashkë me vendet pritëse, partitë e brendshme dhe të jashtme, duke
përfshirë organizatat rajonale dhe OJQ-të;

•

Monitorimin dhe raportimin e zhvillimeve brenda ose në afërsi të zonës së
operacioneve;

•

Mbrojtjen e civilëve;

•

Nxitjen e sigurisë njerëzore, masat për ndërtimin e besimit dhe marrëveshjet për
ndarjen e pushtetit dhe

•

Ofrimin e ndihmës në zbatimin e marrëveshjeve gjithëpërfshirëse të paqes.
“Deklarata e fundit e misionit të Departamentit të Operacioneve Paqeruajtëse të

OKB-së vë në dukje se çdo operacion paqeruajtës ka një grup specifik të detyrave të
mandatuara, por të gjitha kanë qëllime të përbashkëta të përbashkëta - për të lehtësuar vuajtjet
njerëzore dhe për të krijuar kushte dhe për të ndërtuar institucione për paqe të
qëndrueshme”(United Nations Department of Peacekeeping Operations, 2018). Prania
substanciale e një operacioni paqeruajtës në terren kontribuon në këtë qëllim duke futur OKBnë si një palë e tretë me ndikim të drejtpërdrejtë në procesin politik. Operacionet e gjeneratës
së tretë, apo operacionet e zbatimit të paqes janë karakterizuar nga leja e rritur për të përdorur
forcën për të imponuar qëllimet e një misioni.
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“Këto misionet zakonisht janë mbuluar nga Kapitullin VII” (Charter of the UN, 2018). Të
veçanta ishin zhvillimet që çuan në shfaqjen e një lloji të ri të operacionit të paqes të cilat
njihen si tre dështimet e mëdha të paqeruajtjes së lartpërmendur në vitet 1990: misionet në
Ruandë, Somali dhe Bosnje. Gjenerata e katërt e operacioneve të paqeruajtjes përbëhet nga
kombinimi i lejes për përdorimin e forcës me detyra të zgjeruara civile që janë më intrusive
në aspektin e efektit të tyre.
Ndonjëherë këto misione përshkruhen s’i në doktrinat kombëtare ashtu edhe në literaturën
analitike si operacione mbështetëse. Duhet theksuar se këto operacione bëjnë identifikimin
dhe mbështetjen e strukturave të cilat do të tentojnë të forcohen dhe të ngurtësojmë paqen në
mënyrë që të shmangim një rikthim në konflikt, për të çuar përpara një ndjenjë besimi dhe
mirëqenieje mes tyre. Përmes marrëveshjeve që i japin fund grindjeve civile, këto mund të
përfshijnë çarmatimin, rivendosjen e rendit, kujdestarinë dhe shkatërrimin e mundshëm të
armëve, riatdhesimi i refugjatëve, këshillimi dhe trajnimi, mbështetje për personelin e sigurisë,
monitorimin e zgjedhjeve, avancimin e përpjekjeve për mbrojtjen e të drejtave të njeriut,
reformimin ose forcimin e institucioneve qeveritare dhe promovimin e proceseve formale dhe
joformale të pjesëmarrjes politike.
Ndërtimi i paqes erdhi në ekzistencë pas përfundimit të Luftës së Ftohtë - një epokë e shpallur
më pas nga shumë njerëz si triumfi përfundimtar i kapitalizmit dhe demokracisë liberale. “Së
fundi, ka prova empirike, megjithëse literatura analitike është akoma e vogël, e shfaqjes së një
brezi të pestë të operacioneve të paqes”(The Development of UN Peacekeeping, 2018). Çfarë
e përcakton këtë lloj të misionit është veçmas karakteri i tij hibrid - këto misione dërgojnë
trupa dhe personeli të policisë nën komandën e përzier, me Kombet e Bashkuara dhe
organizata të ndryshme rajonale që dërgojnë trupa në të njëjtat misione të ndara. Këto misione
karakterizohen me vendosjen e njëkohshme e trupave të OKB-së dhe atyre të një organizate
rajonale. Këto misione pasqyrojnë një rritje në ndarjen e punës në botë sa i përket
operacioneve të paqes.

2.6 Kalimi nga “paqeruajtja” tek “paqendërtim”
Operacionet multifunksionale të paqes janë bërë pjesë integrale e shoqërisë ndërkombëtare në
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masën që ata tani janë një nga institucionet kryesore rregulluese të marrëdhënieve
ndërkombëtare. Kombet e Bashkuara janë lojtarët kryesorë në ngritjen e këtyre operacioneve.
“OKB ka parë një zhvillim të madh por gradual të rolit të tij në ruajtjen dhe vendosjen e paqes.
Duke zhvilluar paqeruajtjen si një formë e ndërmjetësimit të paanshëm midis luftëtarëve gjatë
Krizës së Suezit në vitin 1956, OKB-ja ka zgjeruar vazhdimisht sferën e veprimit të saj”(Hatto,
2013).
Këto operacione të vështira dhe komplekse i kanë paraqitur OKB-së një numër të madh
sfidash. Që nga fillimi i viteve 1990, operacionet paqeruajtëse të krijuara fillimisht për detyra
afatshkurtra (siç janë verifikimi i armëpushimit) janë bërë misione multi-dimensionale
paqeruajtëse afatgjata dhe më ambicioze. Stafi i këtyre misioneve u përfshi në zbatimin e
marrëveshjeve të paqes, proceseve të demilitarizimit dhe reformës politike në shoqëritë e
shkatërruara nga lufta. Paqeruajtja shumëdimensionale tashmë kishte hyrë në fushën e
ndërtimit të shtetit, duke kërkuar që të kontribuonte në rindërtimin ose transformimin e
funksioneve shtetërore (si monopoli për dhunën) dhe aranzhimet politike (demokracia
zgjedhore). Por që nga fundi i viteve 1990, po kërkohet edhe rindërtimi më i plotë i
institucioneve dhe strukturave shtetërore, duke çuar në një fokus në strukturat shtetërore, duke
nënkuptuar korniza më të gjata kohore dhe përfshirje më të thellë ndërkombëtare.
Donatorët dhe OJQ-të gjithashtu janë aktiv në zonat e (pas) konfliktit, duke zgjeruar kështu
gamën e aktorëve ndërkombëtarë të përfshirë në operacionet e paqes. Sot, një model i
thjeshtuar i ndërhyrjes ndërkombëtare në një kontekst pas konfliktit do të fillojë me një
operacion paqësor ushtarak-civil për të stabilizuar situatën, të vazhdojë me një plan të
ndërtimit të paqes dhe të përfundojë me një proces të ndërtimit të shtetit. Në këtë kontinuitet,
lidershipi do të lëvizte nga aktorët e jashtëm (trupat e OKB-së, kompetencat ndërkombëtare
ose rajonale) tek aktorët lokalë (qeveria dhe institucionet e saj).
Por, ideja se ndërtimi i paqes dhe shtetit është komplementar, është kritikuar jo edhe pak nga
instanca të ndryshme – si nga komuniteti akademik, ashtu edhe nga ai i prakticientëve të
fushës. Ndonëse një tipar përcaktues i ndërtimit të paqes është përfundimi i konfliktit të
armatosur, ndërtimi i shtetit shpesh është një proces konfliktues dhe madje edhe i dhunshëm.
Duhet të theksohet se kjo në fakt ka qenë edhe arsyeja për të propozuar zvogëlimin e nivelit
të ambicies së operacioneve ndërkombëtare në detyrën e krijimit të "mekanizmave që mbajnë
13

kufizime në përdorimin e dhunës" (The Broker, Connecting World Of Knowledge).
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
3.1 Sukseset dhe dështimet e misioneve paqeruajtëse – rastet studimore
Çështja e suksesit ose dështimit të operacioneve të paqes nuk është e re. Debatet e personave
të ndryshëm mbi operacionet e paqes përshkruajnë shumë të tilla si të pasuksesshme apo edhe
të padobishme (nga pikëpamje shumë të ndryshme). Organizatat dhe institucionet që
udhëheqin operacionet e paqes nganjëherë i përgjigjen dështimeve, veçanërisht ato të
dukshme, siç është rënia e Srebrenica në Bosnjë dhe Hercegovinë apo masakrës në Ruandë.
Në këtë drejtim, OKB formoi një panel "të përbërë nga individë me përvojë në aspekte të
ndryshme të konfliktit për të vlerësuar mangësitë ekzistuese të sistemit dhe për të bërë
rekomandime të sinqerta, specifike dhe reale për ndryshim " (Scientia Militaria, 2018).
Sa i përket çështjes së suksesit, Raporti i Panelit mbi Operacionet e Paqes të Kombeve të
Bashkuara (2000) 'Brahimi raport" mund të kuptohet si një pikë kthese në Paqeruajtjen e
OKB-së dhe ndërtimin e paqes. Megjithatë, dokumente të tjera të OKB-së, të tilla si “Agjenda
e Paqes” (1992), “Doktrina Capstone” (operacionet paqeruajtëse të Kombeve të Bashkuara:
Parimet dhe udhëzimet, 2008), gjithashtu kanë për qëllim funksionimin më të mirë të OKBsë dhe për të siguruar rezultate më të mira të aktiviteteve të OKB-së. Karta e OKB-së vendosi
ruajtjen e "paqes dhe sigurisë ndërkombëtare" objektivin kryesor për ekzistencën e tij. Qëllimi
i deklaruar i organizatës është për të shpëtuar gjeneratat e pasuara nga goditja e luftës. Ndërsa
objektivi i saj është të ruaj paqen. Karta lejon gjithashtu përdorimin e forcës ushtarake "në
interesin e përbashkët." (The Brahimi Report, Executive Summary, 2018).
Qëllimi i themeluesve të OKB-së nuk ishte që organizata të qëndronte pa lëvizur gjatë kohës
së armatosur por të punojë për të sjellë zgjidhjen e suksesshme të saj. Metodat për zgjidhjen e
konflikteve përfshijnë operacionet paqeruajtëse të Kapitullit VI dhe Kapitullit VII për
forcimin e paqes. Dështimi i tre misioneve të OKB-së gjatë viteve 1990, ka sjellë një vëzhgim
të thellë publik mbi rolin e OKB-së në parandalimin ose minimizimin e konfliktit të armatosur
dhe spastrimit etnik. Misioni në shqyrtim në këtë kapitull është operacioni i Kombeve të
Bashkuara në Somali (UNOSOM) në vitin 1993. Kapitulli do të shqyrtojë këtë mision dhe të
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tregojë se si maksimumi i neutralitetit të OKB-së, mungesa e vullnetit politik ndërkombëtar
dhe mungesa e unitetit të përpjekjeve ishin faktorët kryesorë në dështimin e këtij misioni.

3.2 Somalia - dështimi i suksesshëm
Somalia është një vend historia e të cilit u formua nga marrëdhëniet fisnore, bandat kriminale,
krizat humanitare dhe dështimi i qeverisë. “Kur Presidenti Siad Barre u arratis nga vendi për
shkak të grupeve më të fuqishme të opozitës që i afroheshin kryeqytetit Mogadishu në janar
të vitit 1991, ishte e qartë se qeveria e Somalisë është në skaj të dështimit”(Boutros-Ghali,
1992). Megjithatë, OKB-ja nuk ishte mjaftueshëm e shpejtë për të ndërmarrë veprime në
raport me krizën. Me largimin e Presidentit Barre, lufta civile midis fraksioneve të ndryshme
të shoqërisë somaleze shpërtheu, struktura shtetërore ndaloi funksionimin dhe uria e përhapur
e vuri jetën e mijëra njerëzve në rrezik. “Kriza e përkeqësuar në Somali solli OKB-në që të
përfshihej në zgjidhjen e bllokimit politik dhe social në vend. Për këtë qëllim, OKB-ja inicioi
misionin e quajtur UNOSOM I me kontributet e rëndësishme të SHBA në 1992“(New York
Times, 1992).
Megjithatë, misioni nuk ishte mjaft i suksesshëm pasi që shkaktoi trazira civile dhe sulme
kundër trupave paqeruajtëse në Mogadishu. Prandaj UNOSOM I u zëvendësua me UNOSOM
II në vitin 1993, i cili nuk ishte më i suksesshëm se UNOSOM I. Dështimi i qartë i të dy
misioneve në Somali shkaktoi tërheqjen e paqeruajtësve në vitin 1995, por kriza mbeti e
pazgjidhur. Në fakt, mbetjet e krizës që filloi në vitin 1991 ende e shqetësojnë shtetin dhe
shoqërinë në Somali. Kur Barre iku nga vendi, ka pasur një problem serioz për të ardhmen e
shtetit dhe popullit somalez që ishte fakti se asnjë forcë e vetme e opozitës nuk ishte mjaft e
fuqishme për të marrë përsipër pozicionin që ai braktisi. “Liderët më të fuqishëm të opozitës
ishin Ali Mahdi Mohammad dhe Gjenerali Mohammad Aidid dhe një luftë civile erdhi në
ballë mes tyre me hapjen e pozitës presidenciale”(Makinda, 1993).
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Konflikti mes tyre ndikoi në jetën e mijëra njerëzve pasi që, për shkak të konfliktit, shteti
ndërpreu funksionimin që çoi deri në fund të shërbimeve mjekësore, furnizimit me ushqim
dhe ujë. Gjatë vitit 1991, populli somalez u përpoq të mbijetonte nga uria e përhapur dhe nga
dhuna e përshkallëzuar. “Përballë kësaj krize të rëndë, OKB-ja u përpoq ta zgjidhë problemin
duke ndërmjetësuar për një armëpushim mes Aididit dhe Mohammedit në vitin 1992, por
përpjekjet e OKB-së përkeqësuan konfliktin” (Clark, 1992).
Në të njëjtin vit, kishte një tjetër krizë të rëndësishme humanitare në mes të Evropës duke
shqetësuar politikën botërore që ishte Lufta e Bosnjës. Që kur kriza në Bosnjë mori më shumë
vëmendje ndërkombëtare sesa Somalia, OKB-ja dukej se kishte më pak autonomi në drejtim
të trajtimit të krizës somaleze. Për këtë arsye, ndihma humanitare e drejtuar nga OKB-ja filloi
të arrijë në Somali në mes të gushtit të vitit 1992 e cila ishte veçanërisht vonë. Këshilli i
Sigurimit, nëpërmjet Rezolutës 767, mundësoi vetëm 500 paqeruajtës për të monitoruar dhe
mbrojtur shpërndarjen e ndihmës humanitare. “Më vonë, pamjaftueshmëria e numrit të
paqeruajtësve u njoh nga OKB pasi që shumica e ndihmës nuk iu dërgua njerëzve somalezë
në nevojë por gati 80% e tyre u plaçkitën dhe shiten në tregun e zi”(New York Times, 1992).
“Për këtë arsye, Këshilli i Sigurimit i OKB-së autorizoi 3000 paqeruajtës për misionin në
Somali, por numri më i madh i paqeruajtësve nuk ndihmoi dot që t'u jepte ndihmë njerëzve që
kishin nevojë për këtë”(United Nations, Department of Humanitarian Affairs, 1995).
Vjedhja dhe grabitja e ndihmës humanitare nuk ishte e lehtë për të kontrolluar në mungesë të
një qeverie somaleze për të koordinuar shpërndarjen e ndihmës. Në këtë aspekt të konfliktit,
SHBA-të ofruan mbështetjen e saj për OKB-në, e cila ishte shumë e mirëpritur. Me urdhër të
Presidentit Bush, 30,000 trupa amerikane u dërguan në Somali për të garantuar sigurinë e
ndihmës humanitare të cilat ishin mjaft të suksesshme krahasuar me OKB. Ardhja e trupave
amerikane dhe rritja e sigurisë së ofrimit të ndihmës krijuan një atmosferë optimiste në Somali
dhe më 15 janar 1993, optimizmi u kurorëzua me nënshkrimin e armëpushimit midis
fraksioneve kryesore ndërluftuese në Somali. Megjithatë, optimizmi nuk zgjati shumë për
shkak të shpërthimit të dhunës në shkurt të vitit 1993. Paqëndrueshmëria në rritje e shkaktuar
në miratimin e Rezolutës 814 e cila krijoi UNOSOM II me 28.000 paqeruajtës.
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Prania në rritje e trupave të huaja përshkallëzoi më tej dhunën me një sasi të madhe sulmesh
ndaj paqeruajtësve. Në verën e vitit 1993, shumë paqeruajtës, duke përfshirë edhe disa ushtarë
amerikanë, u vranë nga grupet lokale që çuan në plasaritje të solidaritetit midis vendeve që
ofruan forca paqeruajtëse. SHBA vendosi të tërheqë ushtarët e vet deri në fund të marsit 1994
dhe shumë të tjerë kërcënuan OKB-në për ta bërë këtë. Në vitin 1994, aspekti humanitar i
krizës u lirua në një masë të konsiderueshme, por bllokimi politik mbeti i paqëndrueshëm.
Shumë përpjekje të armëpushimit u refuzuan nga fraksionet ndërluftuese, veçanërisht nga
gjenerali Aidid.
Përballë shpresës për një zgjidhje, OKB-ja filloi të evakuojë trupat paqeruajtëse për shkak të
kritikave në rritje ndaj paaftësisë së OKB-së për të ndërmjetësuar një armëpushim midis
palëve ndërluftuese. Deri në mars 1995, të gjithë paqeruajtësit u larguan nga vendi brenda një
bllokimi politik të pazgjidhur dhe përshkallëzuan dhunën e cila përshkruhet si një mision i
dështuar. Është fakt se misioni i UNOSOM-it kontribuoi, në masë të madhe, në lehtësimin e
krizës humanitare në Somali, megjithatë, misioni dështoi në drejtim të sjelljes së një zgjidhjeje
efektive ndaj ngërçit politik dhe përkeqësoi dhunën në vend. OKB-ja ishte e pranishme në
Somali me një angazhim të vogël për dhënien e ndihmave humanitare para vitit 1992, pasi
“shkaqet rrënjësore të problemit mund të ndiqen shumë vite edhe pse lufta civile u shpërthye
në 1991”(Helman & Ratner, 1992). “Kjo do të thotë, OKB-ja ishte pjesërisht e vetëdijshme
për faktin se Somalia ishte një shtet i brishtë i prirur për t'u rrënuar. Megjithatë, ajo nuk bëri
ndonjë veprim para vitit 1992 për shkak se organizata ishte mungesa e një sistemi efektiv të
paralajmërimit të hershëm që i mundësonte trupave të OKB-së të ndërhynin me
shpejtësi”(Smith, 1993).
Në rastin e Somalisë, një sistem i paralajmërimit të hershëm do të ndihmonte OKB-në për të
ndërmarrë veprime para se qeveria të shembet. Në këtë mënyrë, do të parandalohej lufta civile
dhe dhuna e tmerrshme që ndodhën në Somali për vite me radhë. Megjithatë, është shumë
optimiste të supozohet ngritja e një sistemi efektiv të paralajmërimit të hershëm brenda
strukturës së OKB-së, që nga pëlqimi i anëtarëve të OKB-së, formimi mjaft i burokratizuar i
organizatës dhe mungesa e një ushtrie që i takon organizatës vetë kufizon aftësinë e OKB-së
për të vepruar në bazë të një mekanizmi funksional të paralajmërimit të hershëm. Në këtë
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drejtim, është e drejtë të thuhet se dështimi i OKB-së në Somali është pjesërisht pasojë e
mungesës së mekanizmit të paralajmërimit të hershëm. OJQ-të vepronin në Somali për të
ofruar ndihmë humanitare për njerëzit në nevojë shumë kohë përpara mbërritjes së trupave
paqeruajtëse të OKB-së. “Ata kishin një rrjet efektiv për të ofruar ndihmën dhe ata ishin në
kontakt me grupet lokale në procesin e shpërndarjes së ndihmës. Dërgesat e tyre u ekspozuan
ndaj vjedhjeve dhe plaçkitjeve shumë pak në krahasim me furnizimet e ndihmës humanitare
të OKB-së“(Sahnoun, 1994).
Në këtë kuptim, do të ishte më mirë për njerëzit somalezë nëse OJQ-të ishin thjesht përgjegjëse
për ndihmat humanitare dhe trupat paqeruajtëse do t'i shoqëronin ata për të ndjekur axhendën
e tyre, gjë që do të kërkonte një bashkëpunim dhe koordinim miqësor midis OKB-së dhe OJQve.
Megjithatë, një bashkëpunim i tillë mungonte kur Kombet e Bashkuara nisën misionet e
UNOSOM-it. OKB nuk ka koordinuar operacionet e veta me OJQ-të dhe nuk ka përdorur
përvojën në terren, të cilat do të ishin shumë të dobishme për paqeruajtësit. Kjo është arsyeja
pse OKB u përball me shumë probleme edhe në dhënien e ndihmës humanitare. Është
gjithashtu thelbësore të theksohet se “OKB-ja ishte e pasuksesshme në të gjitha misionet e
UNOSOM-it në drejtim të kontaktit me grupet lokale dhe liderët kryesorë. Organizata thjesht
u përpoq të zgjidhë krizën me një qasje nga lart-poshtë dhe nuk funksionoi në Somali” (Weiss,
1994).
Nëse OKB-ja ishte më e mirë në komunikimin dhe koordinimin me grupet lokale,
paqeruajtësit ndoshta nuk do të konsideroheshin si ndërhyrje e huaj nga populli somalez. Të
gjitha sulmet ndaj paqeruajtësve do të pengoheshin dhe misionet do të ishin më efektive në
drejtim të dhënies fund të krizës. “Kontaktet e ngushta me liderët lokalë nuk do të ishin të
dobishme vetëm për imazhin e paqeruajtësve në terren, por gjithashtu do të konsolidonte
ndikimin e OKB-së midis fraksioneve ndërluftuese si ndërmjetës”(Rikhye & Skjelsbaek,
1991).
Prandaj është e domosdoshme të thuhet se misioni i OKB-së në Somali dështoi për shkak të
mungesës së komunikimit dhe koordinimit me OJQ-të dhe grupet lokale. “Meqenëse OKB-ja
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nuk ka një ushtri të vetme, por varet nga trupat e dërguar nga shtetet anëtare, problemet në
zinxhirin e komandës janë pothuajse të pashmangshme”(Fetherston, 1993). “Shumë ushtarë
që shërbenin në trupat paqeruajtëse prisnin konfirmim nga qeveritë e tyre para se të
angazhoheshin në çfarëdo aktiviteti ushtarak që dobësonte aftësitë operacionale të trupave të
OKB-së”(Weiss, 1994). “Paqeruajtësit e ndryshëm që vijnë nga vende të ndryshme kanë qasje
dhe trajnime të ndryshme ushtarake, gjë që e bën të vështirë marrjen e urdhrave nga
komandanti paqeruajtës i OKB-së. Ata janë më të prirur për të kërkuar konfirmim nga
autoritetet e tyre në vendet e tyre dhe ky proces i gjatë shkakton vonesën e operacioneve”
(Choucri & Robinson, 1978).
“Një shembull i rëndësishëm i tillë është një incident që ndodhi në krizën somaleze kur
paqeruajtësit pakistanezë u sulmuan nga grupet lokale dhe trupat paqeruajtëse italiane ishin
afër tyre. Italianët mund të kishin ndihmuar ushtarët pakistanezë, por dëshironin konfirmim
nga Roma për t'u angazhuar në aktivitete ushtarake. Deri në kohën kur morën konfirmimin e
nevojshëm, dy duzina paqeruajtësish pakistanezë u vranë. Ky incident dëshmon problemet e
zinxhirit komandues brenda strukturës së trupave paqeruajtëse. Për shkak të këtyre
problemeve, angazhimi ushtarak ishte i vonuar ose gabimisht” (Diehl, 1993).
Në këtë kuptim, është e drejtë të thuhet se misionet e OKB-së në Somali dështuan pjesërisht
për shkak të telasheve në zinxhirin komandues midis trupave paqeruajtëse. Kur OKB-ja nisi
misionet e UNOSOM-it për t'u marrë me krizën humanitare në Somali, nuk do të dinte që
misionet do të ishin dështime të mëdha. Edhe pse ndihma humanitare iu dha shumë popujve
somalë gjatë gjithë misioneve, shkaku kryesor i krizës ishte politik dhe nuk u zgjidh, megjithë
përpjekjet e OKB-së. Në këtë drejtim, OKB-ja nuk e realizoi qëllimin i saj në Somali, i cili
duhej t'i jepte fund luftës civile dhe të rivendoste një qeveri funksionale në vend. Mund të ketë
shumë arsye për dështimin e OKB-së dhe në këtë dokument, tre prej tyre janë analizuar, të
cilat janë mungesa e mekanizmave të paralajmërimit të hershëm, mungesa e koordinimit me
OJQ-të dhe grupet lokale dhe problemet në zinxhirin komandues midis trupave paqeruajtës.
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3.3 Burundi - suksesi i dëshmuar
Më 21 maj 2004, Këshilli i Sigurimit, duke vepruar sipas Kreut VII të Kartës së Kombeve të
Bashkuara, vendosi të autorizojë vendosjen e Operacionit të Kombeve të Bashkuara në
Burundi (ONUB) për një periudhë fillestare prej gjashtë muajsh. Sipas rezolutës, misioni do
të vendoset që nga 1 qershori 2004 me qëllim të mbështetjes dhe ndihmës për të zbatuar
përpjekjet e ndërmarra nga burundezët për të rivendosur paqen e qëndrueshme dhe për të sjellë
pajtimin kombëtar, siç parashikohet me Marrëveshjen e Paqes dhe Pajtimit Arusha për
Burundi, nënshkruar në Arusha më 28 gusht 2000.
Me miratimin unanim të rezolutës 1545 (2004), Këshilli gjithashtu vendosi që ONUB do të
drejtohej nga Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm, i cili gjithashtu do të kryesonte
Komitetin e Monitorimit të Zbatimit për Marrëveshjen Arusha dhe fillimisht do të përbëhej
nga misionet ekzistuese afrikane në Burundi (AMIB). Ajo kërkoi nga Sekretari i Përgjithshëm,
duke vepruar në bashkëpunim me Bashkimin Afrikan, për të siguruar transferimin e autoritetit
mbi AMIB tek Përfaqësuesi i tij Special. Këshilli vendosi më tej se ONUB do të përbëhej nga
një maksimum prej 5.650 personel ushtarak, duke përfshirë 200 vëzhgues dhe 125 oficerë të
personelit, deri në 120 persona të policisë së OKB-së, si dhe personelin e duhur civil. Ai
autorizoi ONUB të përdorë të gjitha mjetet e nevojshme për të siguruar respektimin e
marrëveshjeve të armëpushimit përmes monitorimit të zbatimit të tyre dhe hetimit të shkeljeve
të tyre, të kryejnë pjesët e çarmatimit dhe demobilizimit të programit kombëtar të çarmatimit,
demobilizimit dhe riintegrimit të luftëtarëve dhe të monitorojë rrjedhën ilegale të armëve
nëpër kufijtë kombëtarë.
Mandati i operacionit përfshinte gjithashtu kontributin për krijimin e kushteve të
domosdoshme të sigurisë për ofrimin e ndihmës humanitare dhe lehtësimin e kthimit vullnetar
të refugjatëve dhe personave të zhvendosur brenda vendit, si dhe kontributin për përfundimin
me sukses të procesit zgjedhor të përcaktuar në Marrëveshjen Arusha , duke siguruar një
ambient të sigurt për zgjedhje të lira, transparente dhe paqësore. Duke shprehur shqetësimin e
thellë mbi rrjedhën e paligjshme të armëve për grupet dhe lëvizjet e armatosura, veçanërisht
ato që nuk ishin palë në procesin e paqes, Këshilli u bëri thirrje të gjitha shteteve që të ndalojnë
rrjedhën e tillë pa paragjykuar ushtrinë kombëtare të Burundit dhe forcat policore, integrimi i
të cilave ishte në progres. Këshilli gjithashtu kërkoi nga Sekretari i Përgjithshëm që të lidhë
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marrëveshje me shtetet fqinje të Burundit për t'i mundësuar forcave të ONUB-it të kalojnë
kufijtë e tyre përkatës në ndjekje të luftëtarëve të armatosur, siç është e nevojshme gjatë
kryerjes së mandatit të tyre.
Përveç kësaj, Këshilli kërkoi nga Sekretari i Përgjithshëm që të sigurojë që përfaqësuesit e tij
të posaçëm për Burundi dhe për Republikën Demokratike të Kongos kanë koordinuar
aktivitetet e misioneve të tyre përkatëse, kanë informacionin e përbashkët ushtarak në
dispozicion të tyre, veçanërisht në lidhje me lëvizjet ndërkufitare të armatosur elementet dhe
trafikun e armëve. Këshilli theksoi rëndësinë e zbatimit të plotë dhe të pakushtëzuar të
Marrëveshjes së Arusha dhe kërkoi që të gjitha palët të përmbushin detyrimet e tyre sipas
kësaj marrëveshjeje, për të lejuar procesin zgjedhor, në veçanti zgjedhjet legjislative, të bëhen
para 31 tetorit 2004. Këshilli ripohoi gjithashtu nevojën e vazhdueshme për të promovuar
paqen dhe pajtimin kombëtar dhe për të rritur përgjegjshmërinë dhe respektin për të drejtat e
njeriut dhe i kërkoi Qeverisë, agjencive të specializuara, organizatave të tjera shumëpalëshe,
shoqërisë civile dhe Shteteve Anëtare për të përshpejtuar përpjekjet e tyre për të vendosur
Komisionin e së vërtetën dhe pajtimit, siç parashikohet në Marrëveshjen Arusha.
Sekretari i Përgjithshëm i përgëzoi popullit të Burundit për të bërë përpjekje vendimtare për
të çuar përpara procesin e paqes në Arusha dhe i bëri thirrje të gjithë atyre dhe udhëheqësve
të tyre që të përfitojnë nga kjo mundësi unike për të ndjekur më tej pajtimin kombëtar dhe për
të lehtësuar përgatitjen e zgjedhjeve kombëtare. “Gjatë periudhës prej marsit 2004 deri në
qershor 2006, Sekretari i Përgjithshëm i ka dorëzuar Këshillit nëntë raporte të përparimit dhe
një raport të veçantë mbi aktivitetet e Misionit dhe zhvillimet në Burundi”(United Nations
Operation in Burundi, 2018).
Në raportin e tij të datës 21 qershor 2006, Sekretari i Përgjithshëm përshkroi rezultatet e
planifikimit bashkëpunues me Qeverinë lidhur me praninë e ardhshme të OKB-së në Burundi,
duke përfshirë plane për tërheqjen e komponentëve ushtarakë dhe civilë të misionit. Ai
diskutoi gjithashtu idetë e Sekretarit të Përgjithshëm për një zyrë të integruar të Kombeve të
Bashkuara në Burundi, pas përfundimit të mandatit të ONUB. “Sekretari i Përgjithshëm
rekomandoi që zyra e integruar, e cila do të njihej si BINUB (Bureau Intégré des Nations
Unies au Burundi), të krijohet për një periudhë fillestare prej 12 muajsh, duke filluar më 1
janar 2007” (The United Nations Integrated Office in Burundi, Audit Report, 2018). Është
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propozuar që zyra e integruar të kryesohet nga një Përfaqësues Ekzekutiv i Sekretarit të
Përgjithshëm, i cili gjithashtu do të shërbejë si Koordinator Rezident i Kombeve të Bashkuara,
Koordinator Humanitar, Përfaqësues i Përhershëm i UNDP-së dhe Zyrtar i caktuar për Siguri.
Mandati i propozuar i zyrës së integruar do të përfshijë mbështetjen e Qeverisë në 10 fusha,
duke përfshirë forcimin e kapaciteteve të institucioneve kombëtare për të adresuar shkaqet
rrënjësore të konfliktit; zhvillimi i një plani gjithëpërfshirës për reformën e sektorit të sigurisë
(përfshirë Policinë Kombëtare të Burundit, ushtrinë kombëtare dhe luftimin e përhapjes së
armëve të vogla dhe të lehta); kompletimin e programit për demobilizimin dhe riintegrimin e
ish luftëtarëve, lehtësimi i riintegrimit të të kthyerve dhe personave të zhvendosur brenda
komuniteteve të tyre, krijimin e një komisioni kombëtar të të drejtave të njeriut dhe krijimin e
mekanizmave të drejtësisë tranzicionale, dhe nxitjen e lirisë së shtypit.
Të tjerë përfshinin promovimin e rritjes ekonomike dhe reduktimin e varfërisë; sigurimi i
mbrojtjes së mjedisit dhe parandalimi dhe menaxhimi i katastrofave natyrore, duke përfshirë
sigurimin e ushqimit, duke ndihmuar në mobilizimin e burimeve për programet emergjente
dhe ato prioritare, dhe aktivitetet afatgjata në kuadrin e Dokumentit të Strategjisë për
Reduktimin e Varfërisë. Me rezolutën 1692 të 30 qershorit 2006, Këshilli i Sigurimit zgjati
mandatin e ONUB deri më 31 dhjetor 2006. ONUB përfundoi me sukses mandatin e saj më
31 dhjetor 2006. Ajo u pasua nga Zyra e Integruar e Kombeve të Bashkuara në Burundi
(BINUB), e themeluar me rezolutën 1719 të Këshillit të Sigurimit të datës 25 tetor 2006.
“Zyra, në përputhje me dispozitat përkatëse të Ligjit mbi Rregulloret Financiare dhe Rregullat
e Kombeve të Bashkuara shqyrtojnë, rishikojnë dhe bëjnë vlerësimin e përdorimit të burimeve
financiare të Kombeve të Bashkuara në mënyrë që të garantojnë zbatimin e programeve dhe
mandateve legjislative, konstatoj pajtueshmërinë e menaxherëve të programit me rregulloret
dhe rregullat financiare dhe administrative, si dhe me rekomandimet e miratuara të
mbikëqyrjes së jashtme të organeve ndërmarrin auditime të menaxhimit, shqyrtime dhe
sondazhe për të përmirësuar strukturën e Organizatës, reagimin e saj në kërkesat e programeve
dhe mandateve legjislative, dhe të monitorojë efektivitetin e sistemeve të kontrollit të
brendshëm të Organizatës” (Rezoluta e Asamblesë së Përgjithshme 48/218 B).
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4. METODOLOGJIA
Në këtë kapitull shtjellohen qasjet metodologjike të përdorura për mbledhjen e të dhënave për
realizimin e këtij punimi. Janë disa qasje metodologjike që janë përdorur për gjetjen, sistemin
dhe analizimin e të dhënave me qëllim që pyetjeve kërkimore të ngritura nga ky studim t’ju
jepen përgjigje shkencore dhe kuptimplota.
Qasjet metodologjike të përdorura në punim janë me sa vijojnë:
•

Metoda Historike – Dihet mirëfilli së për të analizuar si duhet ngjarjet politike
në kuadër të marrëdhënieve ndërkombëtare, është shumë me rendësi të njihet
dhe kuptohet si duhet konteksti historik i ngjarjeve. Zaten, vetë fusha e studimit
të Marrëdhënieve Ndërkombëtare deri pas luftës së Dytë Botërore ka qenë pjesë
integrale e studimeve të historisë (Mingst, 2010). Për këtë arsyeje, qasja historike
është përdorur, ndër të tjera, për të kuptuar si duhet rrjedhjen historike dhe
faktorët kontekstual që kanë pasur ndikim të drejtpërdrejtë apo të tërthortë në
transformimin e misioneve paqeruajtëse të OKB-së përgjatë viteve. Përmes
qasjes së analizës historike synohet të pasqyrohet gjendja e shteteve të ndryshme
para ndërhyrjes së misioneve paqeruajtëse të OKB-së në to.

•

Analiza e literaturës dhe dokumenteve relevante – me qëllim që studimi të ketë
një bazë solide teorike, është përdorur edhe analiza e literaturës dhe
dokumenteve tjera relevante (rezoluta, traktate etj.) Analizimin i dokumenteve
të ndryshme mbi misionet paqeruajtëse, pjesë të shkëputura nga libra dhe botime
të cilat përmbajnë themelimin, punën, mandatet, qëllimet e operacioneve
paqeruajtëse do të trajtohen gjithashtu.

•

Rasti studimor – metoda e rastit studimor i referohet një studimi të thelluar dhe
të detajuar të një individi, grupi të vogël individësh, rastesh, shtetesh etj. Studime
të tilla zakonisht janë cilësore në natyrë, duke rezultuar në përshkrimin narrativ
të sjelljes ose përvojës. Analiza e rastit studimor nuk përdoret për të përcaktuar
shkakun dhe efektin, as nuk përdoret për të zbuluar të vërteta të përgjithshme ose
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për të bërë parashikime. Përkundrazi, theksi në studimin e studimit të rasteve
vihet në eksplorimin dhe përshkrimin e një fenomeni. Karakteristikat kryesore e
kësaj qasje mbështetet në argumentin se është e fokusuar ngushtë dhe kështu
siguron një nivel të lartë detajesh për rastet e studiuara (Matthews & Ross, 2010).
•

Të dhënat sekondare – Kryesisht në këtë punim janë shfrytëzuar të dhëna
sekondare të cilat janë një lloji i të dhënave sasiore që janë mbledhur nga dikush
tjetër dhe janë publikuar në web faqe, artikuj shkencor ose botime librash apo
edhe raporte relevante.

Paqeruajtësit e OKB-së ofrojnë siguri dhe mbështetje politike për vendet që të realizojnë
kalimin kompleks nga gjenda e luftës dhe konfliktit në paqe dhe stabilitet. Mandatet e
operacioneve të fundit paqeruajtëse në të gjithë botën kanë treguar risi thelbësore në të
menduarit e Këshillit të Sigurimit të OKB-së. OKB po hyn në një epokë të re të zbatimit
paqeruajtëse. “Paqeruajtja e OKB sot udhëhiqet nga tre parime themelore: 1) pëlqimi i palëve;
2) paanshmëria dhe 3) mospërdorimi i forcës përveç në vetëmbrojtje dhe mbrojtje të
mandatit”(United Nations Peacekeeping, 2018). Në këtë punim diplome këto tri parime janë
përdorur për të përcaktuar se cilat misione do të përzgjidhen që të trajtohen. Në këtë kontekst
janë marrë dy raste studimore. Njëra nga to konsiderohet si rast paqeruajtës i suksesshëm dhe
përmbush kriteret ose parimet e paqeruajtjes, ndërsa rasti tjetër konsiderohet e dështuar për po
të njëjtat arsye në aspektin negativ.
Rasti i parë studimor është ai i Somalisë, që ndryshe u quajt “dështim i suksesshëm”.
Përkundër përpjekjeve të OKB-së, në të gjithë Somalinë, armëpushimi u injorua, lufta vazhdoi
dhe vazhdoi të rritet, duke i vënë operacionet paqeruajtëse në rrezik të madh. Ndryshe vepruan
populli i Burundit ku pëlqimi dhe pajtueshmëria e popullit u shfaq para se OKB të vendoste
misionin e saj paqeruajtës në Burundi. Dëshira për pajtim dhe zhvillim të mëtutjeshëm
karakterizohet më së miri me Marrëveshjen e paqes dhe pajtimit të njohur si “Arusha”, e cila
u nënshkrua në gusht të vitit 2000 pas negociatave të zgjatura nga ish-presidentët Julius
Nyerere nga Tanzania dhe Nelson Mandela nga Afrika e Jugut” (Burundi Consultations,
2018). Kjo marrëveshje përfundoi 12 vjet të luftës civile dhe cikleve të masakrave, përfshirë
gjenocidin, që daton nga pavarësia e Burundit në vitin 1960.
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5. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME
Qëllimi themelor dhe më i rëndësishëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara ishte që te
krijoj mekanizmat e nevojshëm dhe të mjaftueshëm për parandalimin e luftës, mbrojtjen dhe
promovimin e lirive dhe të drejtave të njeriut, ruajtjen e paqes dhe të sigurisë ndërkombëtare
dhe përkrahjen e së drejtës ndërkombëtare si mekanizmin më adekuat për zgjidhjen e
kontesteve ndërkombëtare. Historia e saj 70-vjeçare është shënuar me shumë suksese, por
edhe zhgënjime. Në këtë kontekst, OKB ka një histori mbresëlënëse të zgjidhjes së shumë
konflikteve ndërkombëtare.
Nga studimet është konstatuar se paqeruajtësit e OKB-së që nga viti 1945, kanë ndërmarrë
mbi 60 misione në terren dhe kanë negociuar 172 vendbanime paqësore që përfunduan
konfliktet rajonale. Tani për tani, paqeruajtësit janë në 15 pika të nxehta anembanë botës duke
u përpjekur për të shpëtuar jetën dhe për të shmangur luftërat. OKB gjithashtu luftoi për
çlirimin e vendeve që kanë qenë nën sundimin kolonial për më shumë se 450 vjet. Tetëdhjetë
vende dhe më shumë se 750 milionë njerëz janë liruar nga kolonializmi.
DUDNJ (Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut) e vitit 1948 fuqizoi OKB-në si
kujdestare për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, diskriminimin ndaj grave, të drejtat e fëmijëve,
torturat, personat e zhdukur dhe paraburgimin arbitrar që po ndodhte në shumë vende. Për më
tepër, OKB dhe agjencitë e saj të specializuara janë të angazhuara në përmirësimin e të gjitha
aspekteve të jetës njerëzore, duke përfshirë arsimin, shëndetësinë, uljen e varfërisë, të drejtat
e grave dhe fëmijëve dhe ndryshimet klimatike. Si rezultat, Çmimi Nobel për Paqe ju nda 12
herë OKB-së, duke përfshirë agjencitë e tij të specializuara, programet dhe personelin. Kjo
përfshinte një shpërblim në vitin 1988 për Forcat Paqeruajtëse të OKB-së, dhe në vitin 2001
sekretarit të përgjithshëm të saj, Kofi Anan.
OKB-ja nuk është pa mangësi. Në vitin 1970, kur Traktati i Mos-përhapjes së Armëve
Bërthamore (NPT) u nënshkrua nga 190 kombe, të gjitha pesë superfuqitë posedonin armë
bërthamore. Më vonë, pavarësisht nga traktati i NPT dhe ndalimit të testimit të pjesshëm, disa
vende - Koreja e Veriut, Izraeli, Pakistani dhe India - zhvilluan armë bërthamore. Kjo zbuloi
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pamundësinë e OKB-së për të zbatuar rregullat. Së bashku me linjat e ngjashme, Gjykata
Ndërkombëtare e Drejtësisë e OKB-së ka zgjidhur mosmarrëveshjet kryesore ndërkombëtare,
por fuqitë e vetos së OKB-së kanë kufizuar efektivitetin e saj në kohë kritike.
OKB ka zgjidhur shumë konflikte të dhunshme, ka parandaluar luftërat dhe ka shpëtuar
miliona jetë, por ka hasur edhe zhgënjime. “Në Kamboxhia, një mision paqeruajtës (19911995) përfundoi dhunën dhe krijoi një qeveri demokratike, por pasi Khmer Rouge e Pol Potit
(1975-79) kishte ekzekutuar mbi 2.5 milionë njerëz. Në Ruandë, mbi 800,000 u masakruan në
100 ditë. Në vitin 1995, forcat serbe të Bosnjës kapën "zonën e sigurt" të Srebrenicës dhe
masakruan 8,000 burra dhe djem muslimanë. Në Darfur, rreth 300,000 civilë sudanezë u
vranë. Në Nigeri, Boko Haram ka vrarë mbi 13,000 njerëz. Në vitin 2014, Izraeli sulmoi
shtëpitë, shkollat, spitalet dhe strehimoretg e OKB-së në Gaza duke vrarë 2,200
palestinezë”(Wijayadasa, 2015). Pranvera Arabe në Lindjen e Mesme shkaktoi mijëra vdekje
dhe ndryshime të regjimit në Tunizi, Egjipt, Libi dhe Jemen. Libia është shkatërruar me mbi
40,000 vdekje dhe lufta civile në Siri ka vrarë mbi 220,000 njerëz. Këto luftëra kanë
zhvendosur mbi 50 milionë njerëz. ISIS ka infiltruar këto vende duke shkaktuar vrasje të
tmerrshme, abuzime të të drejtave të njeriut dhe krime lufte, në një shkallë të paparë. “Këto
ngjarje katastrofike mund të ishin parandaluar nëse Shtetet Anëtare të OKB-së kishin aftësinë
për të vendosur në kohën e duhur. Por OKB-ja nuk është një qeveri botërore dhe nuk ka një
ushtri këmbëngulëse të paqeruajtësve të gatshëm për vendosjen dhe shtetet anëtare marrin
vendime në OKB” (Stapp, 2018). Këto pengesa pasqyrojnë qartë mangësitë e Këshillit të
Sigurimit të OKB-së dhe fuqitë e veta që lejojnë që interesat e disa anëtarëve të vendosen
përpara nevojës për t'i dhënë fund një konflikti të zjarrtë. Gjatë 70 viteve të fundit, gjeopolitika
ka ndryshuar në mënyrë drastike thirrjen për reformë të OKB-së për të përmbushur nevojat
dhe sfidat globale të shekullit të 21-të. Sipas mandatit të Kartës së OKB-së është parandaluar
një tjetër Luftë Botërore. OKB-ja ka bërë përparim mbresëlënës dhe të pashembullt në të gjitha
aspektet e zhvillimit njerëzor, duke sjellë përfitime të mëdha për miliona njerëz në mbarë
botën. Bota jonë e ndërlikuar ka nevojë për OKB-n, mirëpo Këshilli i Sigurimit duhet të
reformohet dhe forcohet për të mundësuar që OKB-ja në tërësi të përballet dhe të zgjidhë
sfidat komplekse të botës sonë. Siç ka thënë Presidenti Obama, Organizata e Kombeve të
Bashkuara nuk është e papërsosur, por është e domosdoshme.
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